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AydÝnlatma Enerjisinin Verimli KullanÝmÝna Etkisi
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…zet : Bu •alÝßma, 1992-1994 yÝllarÝ arasÝnda ve 4 Ÿretim sezonunu kapsayacak ßekilde Bah•e KŸltŸrleri AraßtÝrma EnstitŸsŸnde
(Erdemli, Ü•el) yŸrŸtŸlmŸß, ÝsÝtmasÝz plastik sera koßullarÝnda dikim sÝklÝÛÝnÝn Gypsophila paniculata L. 'Perfecta'da bazÝ verim ve
kalite kriterleri ile fotoperiyodik aydÝnlatma i•in tŸketilen enerjinin verimli kullanÝmÝna etkisini belirlemek amacÝyla
ger•ekleßtirilmißtir. AraßtÝrmada, 40 cm ye 40 cm Ÿ•gen dikim sistemiyle 6,80 bitki/m2, 60 cm ye 60 cm dikim sistemiyle 3,03
bitki/m2, 80 cm ye 80 cm Ÿ•gen dikim sistemiyle 1,70 bitki/m2 ve 100x60 cm normal dikim sistemiyle 1,67 bitki/m2 dikim sÝklÝÛÝ
denenmißtir.
Sonu•lar, tŸm Ÿretim sezonlarÝnda dikim sÝklÝÛÝnÝn azalmasÝyla bitki baßÝna •i•ekli sŸrgŸn sayÝsÝ ve yaß aÛÝrlÝklarÝnÝn ((adet/bitki ve
g/bitki) arttÝÛÝnÝ ve III. Ÿretim sezonunda (EylŸl'93-Mart'94) seyrek dikilen bitkilerin daha erken hasada geldiklerini gšstermißtir.
Bunun aksine dikim sÝklÝÛÝnÝn artmasÝyla, tŸm Ÿretim sezonlarÝnda •i•ekli sŸrgŸn boylarÝ, birim alandan elde edilen •i•ekli sŸrgŸn sayÝ
ve yaß aÛÝrlÝklarÝ (adet/m2 ve kg/m2) artmÝß, •i•ekli sŸrgŸn baßÝna ve •i•ekli sŸrgŸn yaß aÛÝrlÝÛÝnÝn her kilogramÝ i•in kullanÝlan enerji
(Wh/adet ve Wh/kg) miktarlarÝnÝn šnemli šl•Ÿde azaldÝÛÝ saptanmÝßtÝr.
Anahtar SšzcŸkler : Gypsophila paniculata L., Dikim SÝklÝÛÝ, Verimli Enerji KullanÝmÝ

The Effect of Planting Density on Yield Quality and Productive Energy Consumption for
Lighting in Gypsophila Growing
Abstract : This study was carried out to determine the effect of planting density on yield, quality and productive energy consumption
for photoperiodic lighting in Gypsophila paniculata L.'Perfecta' growing under unheated plastic greenhouse conditions for 4 cropping
seasons, at the Horticultural Research Institute (Erdemli, Ü•el-Turkey), during 1992-1994. In the study, planting densities at 6.80
plants/m2, 3.03 plants/m2 and 1.70 plants/m2 with 40, 60 and 80 cm triangle planting systems, and planting density at 1.67
plants/m2 with 100x60 cm planting system were used. The results showed that with decreasing planting density, the number of
flowered shoots and flowered shoot fresh weight per plant (shoots/plant and g/plant) increased in all cropping seasons, and the times
from pruning to harvest shortened in lower planting densities in the 3rd cropping season (September'93-March'94). In contrast,
with increasing planting density the length of flowered shoots, number and fresh weight of flowered shoots per square meter
2
2
(shoots/m and kg/m ) increased, and energy consumption for photoperiodic lighting per flowered shoot and per kilogram of
flowered shoot fresh weight (Wh/shoot and Wh/kg) decreased considerably.
Key Words : Gypsophila paniculata L., Planting Density, Productive Energy Consumption.

Giriß
TŸrkiye kesme •i•ek sektšrŸnŸn šnŸndeki en bŸyŸk
engellerden birini dÝßsatÝma yšnelik Ÿretimin aÛÝrlÝklÝ
olarak karanfil gibi tek tŸre dayalÝ olmasÝ olußturmakta ve
Gypsophila
ŸrŸn
•eßitlendirmede
en
šnemli
alternatiflerden biri olarak gšrŸlmektedir (1). DiÛer
yandan, taze ve kuru kesme •i•ek olarak kullanÝlabilen bu
tŸr, i• piyasada da aranjman ve buketlerin vazge•ilmez
šÛelerinden biri olarak šnemli bir yere sahiptir.

Gypsophila paniculata L.'dan kÝß ve erken ilkbahar
mevsimlerinde ŸrŸn alÝnabilmesi i•in doÛal gŸn

uzunluÛunun 15-16 saate •ÝkarÝlmasÝ ve belirli dozlarda
GA3 uygulamasÝ gerekmektedir (2,3). Fotoperiyodik
aydÝnlatma i•in 15,6 W/m2 kurulu gŸ• hesabÝyla akkor
telli lambalardan yararlanÝlarak yapÝlan ve bitki dŸzeyinde
60-100 lux ÝßÝk ßiddeti saÛlayan geceyi kesintili bšlme
aydÝnlatmalarÝndan yeterli sonu•lar alÝnabilmektedir
(3,4,5).
Ancak, Gypsophila'nÝn dikim sÝklÝÛÝyla ilgili šnerilerde
farklÝlÝklar bulunmaktadÝr. ABD'de bitkilerin 1,30x0,70 m
veya 1,70x1,0 m sÝkÝlÝÛÝnda dikildikleri bildirilmekte (6),
Japonya'da ise dikimler 1,10x0,60 m aralÝklarla
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yapÝlmaktadÝr (7). Escher (1982), bitkilerin 1,50x1,50
cm aralÝklarla dikilmesi gerektiÛini, tek ŸrŸn i•in
yetißtiricilik yapÝlÝyor ise sÝra Ÿzerindeki mesafenin 1,00
m olabileceÛini bildirmektedir (8). Guernsey Bah•e
KŸltŸrleri YayÝm Servisi ise Gypsophila paniculata L.'nÝn
tek yÝllÝk yetißtiriciliÛi i•in 1,79 bitki/m2, iki yÝllÝk
yetißtiriciliÛi i•in 1,00 bitki/m2 dikim sÝklÝÛÝnÝ
šnermektedir (9).
2

TŸrkiye'de en yaygÝn dikim sÝklÝÛÝnÝn 3,0-3,5 bitki/m
olduÛu ve bu sÝklÝkta bitkilerin 0,50x0,40 m aralÝklarla
dikildiÛi, ancak ÝßÝktan yararlanmanÝn artÝrÝlmasÝ i•in
Ÿ•gen dikim sistemlerinin šnerildiÛi bildirilmektedir (10).
Bir araßtÝrmada Gypsophila ana•lÝklarÝndaki seyrek
dikimlerde bitki baßÝna daha fazla •elik alÝndÝÛÝ, ancak
birim alandan en yŸksek •elik verimlerinin sÝk dikimlerle
elde edildiÛi saptanmÝßtÝr (11).
Bu •alÝßma, Gypsophila paniculata L. 'Perfecta'da
dikim sÝklÝÛÝnÝn bazÝ verim ve kalite kriterleri ile
fotoperiyodik aydÝnlatma i•in tŸketilen enerjinin verimli
kullanÝmÝna
etkisinin
belirlenmesi
amacÝyla
ger•ekleßtirilmißtir.

Materyal ve Metot
Bu •alÝßma 1992-1994 yÝllarÝ arasÝnda Alata Bah•e
KŸltŸrleri AraßtÝrma EnstitŸsŸnde (Erdemli-Ü•el), yay •atÝlÝ
9x21x2,5 m boyutlarÝndaki ÝsÝtmasÝz plastik sera
koßullarÝnda yŸrŸtŸlmŸß ve araßtÝrmada Gypsophila
paniculata L. 'Perfecta' bitkisel materyal olarak
kullanÝlmÝßtÝr.

Tablo 1.

TÝnlÝ-kumlu bŸnyedeki sera topraÛÝ (pH: 7,8),
dikimden šnce 30 g/m2 triple sŸper fosfat (%42) ve 30
g/m2 amonyum sŸlfat (%21) verildikten sonra 30 cm
derinliÛinde bellenerek dikime hazÝr hale getirilmiß,
dikimlerde kšklŸ tepe •elikleri kullanÝlmÝßtÝr.
‚alÝßmada, 4 farklÝ dikim sÝklÝÛÝ kullanÝlmÝßtÝr. Buna
gšre; 40 cm ye 40 cm Ÿ•gen dikim sistemiyle 6,80
2
bitki/m , 60 cm ye 60 cm Ÿ•gen dikim sistemiyle 3,03
bitki/m2, 80 cm ye 80 cm Ÿ•gen dikim sistemiyle 1,70
bitki/m2 ve 100x60 cm normal dikim sistemiyle 1,67
bitki/m2 dikim sÝklÝÛÝ elde edilmißtir (Tablo 1). Dikimler,
20 EylŸl 1992 tarihinde, 3 yinelemeli tesadŸf parselleri
deneme desenine gšre ve her yinelemede 20 bitki
kullanÝlarak yapÝlmÝßtÝr.
AraßtÝrmada, ger•ekleßtirilen dikim-budama ve
fotoperiyodik aydÝnlatma uygulamalarÝnÝn tarihleri Tablo
1Õde sunulmußtur. Sulama damla sulama sistemiyle
ger•ekleßtirilmiß, bitkiler 15 gŸnlŸk aralÝklarla 150 ppm
N, 40-50 ppm P ve 120-150 ppm K+Mikro elementleri
i•eren •šzelti ile gŸbrelenmißlerdir. AyrÝca I. ve III. Ÿretim
sezonlarÝnda parsellerin tŸmŸne dikim veya budamadan
30 gŸn sonra baßlamak Ÿzere 7 gŸnlŸk aralÝklarla 3 kez
500 mg/litre dozunda GA3 (Giberellik Asit) uygulanmÝßtÝr.
Fotoperiyodik aydÝnlatma i•in 15,6 W/m2 kurulu gŸ•
hesaplanmÝß, 150 W gŸcŸndeki akkor telli lambalar
arasÝnda 3,10 m mesafe bÝrakÝlmÝß ve yerden
yŸkseklikleri 1,75±0,05 m ye ayarlanarak toprak
dŸzeyinde 95-100 lux ÝßÝk ßiddeti elde edilmißtir.
AydÝnlatma, doÛal gŸn uzunluÛunun 10 dakika aydÝnlÝk ve
20 dakika karanlÝk periyotlardan olußan geceyi kesintili

AraßtÝrmada KullanÝlan Dikim Sistem ve SÝklÝklarÝ ile †retim SezonlarÝ, Dikim ve Budama Tarihleri ve Fotoperiyodik AydÝnlatma Dšnemleri.
Fotoperiyodik AydÝnlatma

Dikim Sistemi

Dikim SÝklÝÛÝ
(bitki/m2)

†retim
Sezonu

DÜkim/Budama
Tarihi

†retim
Periyodu

Baßlama
Tarihi

Bitiß
Tarihi

40 cm ye 40 cm
†•gen Dikim

6,80

I

20.09.1992

EylŸl'92 - Mart'93

22.10.1992

22.03.1993

60 cm ye 60 cm
†•gen Dikim

3,03

II

26.03.1993

Mart'93 - Haziran'93

-

-

80 cm ye 80 cm
†•gen Dikim

1,70

III

26.09.1993

EylŸl'93 - Mart'94

22.10.1993

22.03.1994

100x60 cm
Normal Dikim

1,67

IV

23.03.1994

Mart'94 - Haziran'94

-

-
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bšlme aydÝnlatmasÝ (GKBA) ile 16 saate tamamlanmasÝ
ßeklinde uygulanmÝßtÝr. Lambalar saat 22:00 de yakÝlmÝß
ve o tarihteki doÛal gŸn uzunluÛunun 16 saate
tamamlandÝÛÝ saat ve dakikada sšndŸrŸlmŸßtŸr.
Alata (Erdemli) koßullarÝna gšre fotoperiyodik
aydÝnlatma yapÝlan aylarda; gŸn uzunluklarÝ, ihtiya•
duyulan aydÝnlatma sŸreleri, lambalarÝn yandÝÛÝ sŸreler ile
aylÝk ve toplam enerji tŸketimleriyle ilgili deÛerler Tablo
2'de verilmißtir.
AraßtÝrma sŸresince hasada kadar ge•en sŸreler (gŸn),
•i•ekli sŸrgŸn boyu (cm), •i•ekli sŸrgŸn sayÝsÝ (adet/bitki,
adet/m2), •i•ekli sŸrgŸn yaß aÛÝrlÝÛÝ (g/sŸrgŸn, g/bitki,
kg/m2) ile ilgili gšzlem ve šl•Ÿmler yapÝlmÝßtÝr. AyrÝca,
aydÝnlatma enerjisinin verimli kullanÝmÝnÝn šl•ŸtŸ olarak
da •i•ekli sŸrgŸn baßÝna ve •i•ekli sŸrgŸn yaß aÛÝrlÝÛÝnÝn
her bir kilogramÝ i•in tŸketilen enerji miktarÝ (Wh/adet,
Wh/kg) hesaplanmÝßtÝr. Verilere varyans analizi
uygulanmÝß ve ortalamalar %5 šnem dŸzeyinde SNK
testine gšre karßÝlaßtÝrÝlmÝßtÝr.

Aylar

DoÛal GŸn
UzunluÛu*
(h:m)**

Fotoperiyodik
AydÝnlatma SŸresi
(h:m)/gŸn

Ekim
KasÝm
AralÝk
Ocak
Þubat
Mart

11:18
10:17
9:41
9:57
10:50
11:50

4:42
5:43
6:19
6:03
5:10
4:04

LambalarÝn YandÝÛÝ SŸre
(h:m)/gŸn
∑(h:m)
1:40
2:00
2:10
2:00
1:50
1:20

TOPLAM

Bulgular
I. †retim Sezonu
I. †retim sezonunda dikim sÝklÝÛÝnÝn bazÝ verim ve
kalite kriterleri ile aydÝnlatma enerjisinin verimli kullanÝmÝ
Ÿzerine etkisiyle ilgili bulgular Tablo 3'de verilmißtir. I.
Ÿretim sezonunda dikim sÝklÝÛÝnÝn dikimden hasada kadar
ge•en sŸre Ÿzerindeki etkisi istatistiksel anlamda šnemli
bulunmamÝßtÝr. En uzun •i•ekli sŸrgŸnler (118,7 cm), 40
2
cm ye 40 cm Ÿ•gen dikim sistemiyle 6,8 bitki/m
sÝklÝÛÝnda dikilen bitkilerden hasat edilmiß, en kÝsa •i•ekli
sŸrgŸn boylarÝ ise 100x60 cm normal dikim sistemi ile
1,67 bitki/m2 sÝklÝÛÝnda dikilen bitkilerde šl•ŸlmŸßtŸr
(Tablo 3).
Dikim sÝklÝÛÝnÝn azalmasÝyla bitki baßÝna •i•ekli sŸrgŸn
sayÝlarÝ artmÝß, bitki baßÝna en fazla sayÝda •i•ekli sŸrgŸn
14,3 ve 13,9 adet/bitki ile 80 cm ye 80 cm Ÿ•gen dikim
sistemiyle 1,70 bitki/m2 sÝklÝÛÝnda ve 100x60 cm normal
dikim sistemi ile 1,67 bitki/m2 sÝklÝÛÝnda dikilen

Tablo 2.

AylÝk Enerji
TŸketimi***
∑(Wh/m2)

16:40
60:00
67:10
62:00
51:20
29:20

260,0
936,0
1 047,8
967,2
800,8
457,6

286:30

4 469,4

DoÛal
GŸn
UzunluklarÝ,
Fotoperiyodik AydÝnlatma SŸreleri,
LambalarÝn YandÝÛÝ SŸreler ve
Birim Alana AydÝnlatma Enerjisi
TŸketimleri.

* : Veriler Ü•el Meteoroloji Ül MŸdŸrlŸÛŸ kayÝtlarÝndan yararlanÝlarak hazÝrlanmÝßtÝr.
** : h= saat, m=dakika
*** : DeÛerler kurulu gŸ• Ÿzerinden hesaplanmÝßtÝr.

Tablo 3.
Dikim
SÝklÝÛÝ
(adet/m2)

I. †retim Sezonunda Dikim SÝklÝÛÝnÝn BazÝ Verim ve Kalite Kriterleri ile AydÝnlatma Enerjisinin Verimli KullanÝmÝna Etkisi.
Hasada Kadar
‚i•ekli
Ge•en SŸre SŸrgŸn Boyu
(gŸn)
(cm)

6,80
3,03
1,70
1,67

149,0
147,2
149,0
147,2

118,7 a(z)
115,8 a
105,9 b
103,4 b

…nemlilik

….D.(y)

***

(z)
(y)

‚i•ekli SŸrgŸn SayÝsÝ
adet/bitki
adet/m2
9,6 b
10,4 b
14,3 a
13,9 a
**

‚i•ekli SŸrgŸn Yaß AÛÝrlÝÛÝ
g/sŸrgŸn
g/bitki
kg/m2

Enerji KullanÝm Verimi
Wh/adet
Wh/kg

65,3 a
31,5 b
24,3 c
23,2 c

107,8 b
110,4 b
126,3 a
124,5 a

1034,0 b
1147,8 b
1808,4 a
1730,5 a

7,1 a
3,5 b
3,1 c
2,9 c

68,6 c
142,3 b
184,1 a
193,6 a

629,5 c
1277,0 b
1441,8 a
1541,2 a

***

**

**

***

***

***

: SNK testine gšre %5 šnem dŸzeyinde farklÝ ortalamalar ayrÝ harflerle gšsterilmißtir.
: ….D.: …nemli deÛil, **, ***: %1 ve %0,1 dŸzeyinde šnemli
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bitkilerden hasat edilmißtir. Bitki baßÝna en az sayÝda
•i•ekli sŸrgŸn ise 40 cm ye 40 cm Ÿ•gen dikim sistemiyle
6,80 bitki/m2 sÝklÝÛÝnda ve 60 cm ye 60 cm Ÿ•gen dikim
sistemiyle 3,03 bitki/m2 sÝklÝÛÝnda dikilen bitkilerde
saptanmÝßtÝr. Bunun aksine birim alandan en yŸksek
•i•ekli sŸrgŸn sayÝsÝ 65,3 adet/m2 ile 40 cm ye 40 cm
Ÿ•gen dikim sistemiyle 6,80 bitki/m2 sÝklÝÛÝnda dikilen
bitkilerden hasat edilmiß, bu uygulamayÝ 31,5 adet/m2
verimle 60 cm ye 60 cm Ÿ•gen dikim sistemi ile 3,03
bitki/m2 sÝklÝÛÝnda dikilen bitkiler izlemißtir (Tablo 3).

II. †retim Sezonu
II. Ÿretim sezonunda elde edilen veriler ve istatistiksel
deÛerlendirmeleri Tablo 4'de sunulmußtur. Bu sezonda
tŸm dikim sÝklÝÛÝ uygulamalarÝnda bitkilerin aynÝ sŸre (77
gŸn) i•inde •i•eklendikleri saptanmÝß, dikim sÝklÝÛÝ
azaldÝk•a •i•ekli sŸrgŸn boylarÝ azalmÝßtÝr. En yŸksek
•i•ekli sŸrgŸn boyu 40 cm ye 40 cm Ÿ•gen dikim
2
sistemiyle 6,80 bitki/m sÝklÝÛÝnda dikilen bitkilerde
šl•ŸlmŸß, en kÝsa boylu •i•ekli sŸrgŸnler ise (99,6 cm),
100x60 cm normal dikim sistemiyle 1,67 bitki/m2
sÝklÝÛÝnda dikilen bitkilerden hasat edilmißtir (Tablo 4).

SŸrgŸn ve bitki baßÝna en yŸksek yaß aÛÝrlÝk deÛerleri;
2
80 cm ye 80 cm Ÿ•gen dikim sistemiyle 1,70 bitki/m ve
100x60 cm normal dikim sistemiyle 1.67 bitki/m2
sÝklÝÛÝnda dikilen bitkilerden elde edilmißtir (Tablo 3).
Buna karßÝn birim alandan elde edilen en yŸksek •i•ekli
sŸrgŸn yaß aÛÝrlÝÛÝ 7,1 kg/m2 ile 40 cm ye 40 cm Ÿ•gen
dikim sistemiyle 6,80 bitki/m2 dikim sÝklÝÛÝnda saptanmÝß,
bu uygulamayÝ 60 cm ye 60 cm Ÿ•gen dikim sistemiyle
3,03 bitki/m2 dikim sÝklÝÛÝ izlemißtir.

Bu sezonda bitki baßÝna ve birim alandan elde edilen
•i•ekli sŸrgŸn sayÝlarÝ artmÝß, ancak sonu•lar I. Ÿretim
sezonuyla benzerlik gšstermißtir. Bitki baßÝna •i•ekli
sŸrgŸn sayÝlarÝ dikim sÝklÝÛÝ azaldÝk•a artmÝß ve bitki
baßÝna en fazla •i•ekli sŸrgŸn (26,7 adet/bitki) 100x60
cm normal dikim sistemiyle 1,67 bitki/m2 sÝklÝÛÝnda
dikilen bitkilerden hasat edilmißtir (Tablo 4). Bunun
aksine 125,1 adet/m2 ile birim alandan en fazla •i•ekli
sŸrgŸn, 40 cm ye 40 cm Ÿ•gen dikim sistemiyle 6,80
bitki/m2 dikim sÝklÝÛÝndan elde edilmiß ve birim alandan
elde edilen •i•ekli sŸrgŸn sayÝlarÝnÝn dikim sÝklÝÛÝnÝn
azalmasÝna paralel olarak azaldÝÛÝ saptanmÝßtÝr (Tablo 4).

‚i•ekli sŸrgŸn baßÝna ve •i•ekli sŸrgŸn yaß aÛÝrlÝÛÝnÝn
her bir kilogramÝ i•in harcanan enerji miktarÝ dikim sÝklÝÛÝ
artÝßÝna paralel olarak azalmÝßtÝr (Tablo 3). 40 cm ye 40
cm Ÿ•gen dikim sistemiyle 6,80 bitki/m2 sÝklÝÛÝnda dikilen
bitkilerde •i•ekli sŸrgŸn baßÝna 86,8 Wh enerji
tŸketilirken, bu deÛer 100x60 cm dikim sistemiyle 1,67
bitki/m2 sÝklÝÛÝnda dikilen bitkilerde ise 193,6 Wh'a
yŸkselmißtir. Benzer bi•imde 40 cm ye 40 cm Ÿ•gen
dikim sistemiyle 6,80 bitki/m2 sÝklÝÛÝnda dikilen bitkilerde
1 kg •i•ekli sŸrgŸn yaß aÛÝrlÝÛÝ elde etmek i•in 629,5 Wh
enerji harcandÝÛÝ, bu deÛerin 100x60 cm normal dikim
sistemiyle 1,67 bitki/m2 sÝklÝÛÝnda dikilen bitkilerde ise
1541,2 Wh'a yŸkseldiÛi saptanmÝßtÝr.

Dikim

Hasada Kadar

‚i•ekli

SÝklÝÛÝ

Ge•en SŸre

SŸrgŸn Boyu

III. †retim Sezonu
III. †retim sezonunda elde edilen bulgular Tablo 5'de
verilmißtir. Gšzlemler; seyrek dikilen bitkilerin sÝk dikilen

Tablo 4.
‚i•ekli SŸrgŸn SayÝsÝ

‚i•ekli SŸrgŸn Yaß AÛÝrlÝÛÝ

(adet/m2)

(gŸn)

(cm)

adet/bitki

adet/m2

g/sŸrgŸn

6,80

77,0

108,6 a(z)

18,4 b

125,1 a

3,03

77,0

104,2 b

21,5 ab

1,70

77,0

100,3 bc

24,4 a

1,67

77,0

99,6 c

26,7 a

…nemlilik

….D. (y)

**

SŸrgŸn ve bitki baßÝna yaß aÛÝrlÝk deÛerleri dikim
2
sÝklÝÛÝ arttÝk•a azalmÝß, bunun aksine 11 kg/m ile birim
alandan en yŸksek yaß aÛÝrlÝk 40 cm ye 40 cm Ÿ•gen
dikim sistemiyle 6,80 bitki/m2 dikim sÝklÝÛÝnda saptanmÝß
ve birim alandan elde edilen •i•ekli sŸrgŸn yaß aÛÝrlÝklarÝ
dikim sÝklÝÛÝ arttÝk•a azalma gšstermißtir (Tablo 4).

**

g/bitki

kg/m2

87,9 d

1620,0 b

11,0 a

65,2 b

94,4 c

2031,0 b

6,2 b

41,5 c

116,3 b

2835,4 a

4,8 b

44,6 c

120,6 a

3218,7 a

5,4 b

***

***

***

***

(z): SNK testine gšre %5 šnem dŸzeyinde farklÝ ortalamalar ayrÝ harflerle gšsterilmißtir.
(y): ….D.: …nemli deÛil, **, ***: %1 ve %0,1 dŸzeyinde šnemli
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Tablo 5.
Dikim
SÝklÝÛÝ
(adet/m2)

III. †retim Sezonunda Dikim SÝklÝÛÝnÝn BazÝ Verim ve Kalite Kriterleri ile AydÝnlatma Enerjisinin Verimli KullanÝmÝna Etkisi.
Hasada Kadar
‚i•ekli
Ge•en SŸre SŸrgŸn Boyu
(gŸn)
(cm)

6,80
3,03
1,70
1,67

137,0 a(z)
134,2 a
125,0 b
121,5 b

124,2 a
121,6 a
111,3 b
109,8 b

…nemlilik

*(y)

**

(z)
(y)

‚i•ekli SŸrgŸn SayÝsÝ
adet/bitki
adet/m2
17,6 b
20,4 ab
22,9 a
23,9 a
***

‚i•ekli SŸrgŸn Yaß AÛÝrlÝÛÝ
g/sŸrgŸn
g/bitki
kg/m2

Enerji KullanÝm Verimi
Wh/adet
Wh/kg

119,7 a
61,8 b
38,9 c
39,9 c

108,6 c
119,2 b
128,4 a
130,8 a

1912,4 c
2433,8 b
2942,1 a
3129,2 a

13,0 a
7,4 b
5,0 c
5,3 c

37,4 c
72,6 b
115,6 a
112,2 a

344,0 c
604,0 b
894,1 a
856,0 a

***

***

***

***

***

***

: SNK testine gšre %5 šnem dŸzeyinde farklÝ ortalamalar ayrÝ harflerle gšsterilmißtir.
: ….D.: …nemli deÛil, **, ***: %1 ve %0,1 dŸzeyinde šnemli

i•in 37,4 Wh enerji tŸketilirken, bu deÛer 80 cm ye 80
cm Ÿ•gen dikim sistemiyle 1,67 bitki/m2 sÝklÝÛÝnda dikilen
bitkilerde 115,6 Wh'a yŸkselmißtir. ‚i•ekli sŸrgŸn yaß
aÛÝrlÝÛÝ i•in harcanan enerji miktarlarÝ da buna paralellik
gšstermiß ve dikim sÝklÝÛÝnÝn azalmasÝna zÝt olarak •i•ekli
sŸrgŸn yaß aÛÝrlÝklarÝnÝn her bir kilogramÝ i•in harcanan
elektrik enerjisi miktarlarÝnÝn arttÝÛÝ saptanmÝßtÝr (Tablo
5).

bitkilere gšre daha erken •i•eklendiklerini gšstermiß,
bunun sonucu 40 cm ye 40 cm Ÿ•gen dikim sistemiyle
6,80 bitki/m2 sÝklÝÛÝnda dikilen bitkiler budamadan 137,0
gŸn sonra hasada gelirken, bu sŸre 100x60 cm normal
2
dikim sistemiyle 1,67 bitki/m sÝklÝÛÝnda dikilen bitkilerde
121,5 gŸn olarak belirlenmißtir. DiÛer Ÿretim sezonlarÝna
benzer bi•imde bitki baßÝna •i•ekli sŸrgŸn sayÝsÝ dikim
sÝklÝÛÝnÝn azalmasÝna baÛlÝ olarak artmÝß, bunun aksine
birim alandan en fazla sayÝda •i•ekli sŸrgŸn sÝk
dikimlerden elde edilmißtir (Tablo 5).

IV. †retim Sezonu
IV. †retim sezonunda da budamadan hasada kadar
ge•en sŸreler Ÿzerinde dikim sÝklÝklarÝnÝn etkisi
istatistiksel anlamda šnemli bulunmamÝß ve bitkilerin
tŸmŸ aynÝ sŸrede (79 gŸn) hasada gelmißlerdir (Tablo 6).
‚i•ekli sŸrgŸn boylarÝnda dikim sÝklÝklarÝnÝn etkisi sonucu
ortaya •Ýkan farklar ise šnceki sezonlarla benzerlik
gšstermißtir.

‚i•ekli sŸrgŸn yaß aÛÝrlÝk deÛerlerinde de benzer bir
deÛißim saptanmÝß, sŸrgŸn ve bitki baßÝna •i•ekli sŸrgŸn
yaß aÛÝrlÝk deÛerleri, dikim sÝklÝÛÝnÝn azalmasÝna baÛlÝ
olarak artmÝßtÝr. Bunun aksine 13,0 kg/m2 ile birim
alandan en yŸksek •i•ekli sŸrgŸn yaß aÛÝrlÝÛÝ, 40 cm ye 40
cm Ÿ•gen dikim sistemiyle 6,80 bitki/m2 dikim sÝklÝÛÝnda,
en dŸßŸk yaß aÛÝrlÝk deÛeri ise 5,0 kg/m2 ile 80 cm ye 80
cm Ÿ•gen dikim sistemiyle 1,700 bitki/m2 dikim sÝklÝÛÝnda
belirlenmißtir (Tablo 5).

Bitki baßÝna •i•ekli sŸrgŸn sayÝlarÝ ile •i•ekli sŸrgŸn yaß
aÛÝrlÝklarÝ dikim sÝklÝÛÝnÝn azalmasÝna baÛlÝ olarak artmÝß
ve bu kriterler a•ÝsÝndan en yŸksek deÛerler 100x60 cm
2
normal dikim sistemiyle 1,67 bitki/m sÝklÝÛÝnda dikilen
bitkilerde saptanmÝßtÝr (Tablo 6).

40 cm ye 40 cm Ÿ•gen dikim sistemiyle 6,80 bitki/m2
sÝklÝÛÝnda dikilen bitkilerde bir •i•ekli sŸrgŸn elde etmek

Dikim
SÝklÝÛÝ
(adet/m2)

Hasada Kadar
Ge•en SŸre
(gŸn)

‚i•ekli
SŸrgŸn Boyu ‚i•ekli SŸrgŸn SayÝsÝ
(cm)
adet/bitki
adet/m2

Tablo 6.
‚i•ekli SŸrgŸn Yaß AÛÝrlÝÛÝ
g/sŸrgŸn
g/bitki
kg/m2

6,80

79,0

105,6 a(z)

16,2 c

110,2 a

84,7 c

1370,1 b

9,3 a

3,03

79,0

101,4 b

18,4 bc

55,7 b

90,6 b

1666,9 b

5,1 b

1,70

79,0

97,3 c

20,8 ab

35,4 c

112,3 a

2337,8 a

4,0 bc

1,67

79,0

98,9 bc

22,6 a

37,7 c

116,2 a

2624,0 a

4,4 b c

…nemlilik

….D. (y)

***

***

***

**

**

IV. †retim Sezonunda Dikim
SÝklÝÛÝnÝn BazÝ Verim ve Kalite
Kriterleri †zerine Etkisi.

***

(z): SNK testine gšre %5 šnem dŸzeyinde farklÝ ortalamalar ayrÝ harflerle gšsterilmißtir.
(y): ….D.: …nemli deÛil, **, ***: %1 ve %0,1 dŸzeyinde šnemli
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IV. Ÿretim sezonunda da birim alandan elde edilen
•i•ekli sŸrgŸn sayÝlarÝ ve •i•ekli sŸrgŸn yaß aÛÝrlÝklarÝ
dikim sÝklÝÛÝnÝn artÝßÝna baÛlÝ olarak artmÝß ve birim
alandan en yŸksek •i•ekli sŸrgŸn sayÝsÝ ile en yŸksek
•i•ekli sŸrgŸn yaß aÛÝrlÝk deÛeri 40 cm ye 40 cm Ÿ•gen
dikim sistemiyle 6,80 bitki/m2 dikim sÝklÝÛÝnda
saptanmÝßtÝr (Tablo 6).
Ortalama ve Toplam DeÛerler
Üncelenen kriterlerin, ortalama veya toplam deÛerleri
ile ilgili veriler Tablo 7'de sunulmußtur. En uzun ortalama
•i•ekli sŸrgŸn boyu 114,3 cm ile 40 cm 40 cm Ÿ•gen
2
dikim sistemiyle 6,80 bitki/m sÝklÝÛÝnda dikilen bitkilerde
saptanmÝßtÝr (Tablo 7).
Bitki baßÝna toplam •i•ekli sŸrgŸn sayÝlarÝ dikim
sÝklÝÛÝnÝn azalmasÝyla artmÝß ve en fazla •i•ekli sŸrgŸn
toplam 87,2 adet/bitki ile 100x60 cm normal dikim
2
sistemiyle 1,67 bitki/m sÝklÝÛÝnda dikilen bitkilerden
hasat edilmißtir (Tablo 7). Bunun aksine birim alandan
hasat edilen toplam •i•ekli sŸrgŸn sayÝlarÝ dikim sÝklÝÛÝnÝn
artmasÝyla artmÝß ve toplam 420,7 adet/m2 ile birim
alandan en fazla sayÝda •i•ekli sŸrgŸn 40 cm ye 40 cm
Ÿ•gen dikim sistemiyle 6,80 bitki/m2 dikim sÝklÝÛÝnda
saptanmÝßtÝr.
Bitki baßÝna en yŸksek toplam yaß aÛÝrlÝk deÛeri 10,7
kg/bitki ile 100x60 cm normal dikim sistemiyle 1,67
bitki/m2 sÝklÝÛÝnda dikilen bitkilerden elde edilirken, birim
alanda en yŸksek toplam •i•ekli sŸrgŸn yaß aÛÝrlÝÛÝ 40,5
kg/m2 ile 40 cm ye 40 cm Ÿ•gen dikim sistemiyle 6,80
bitki/m2 dikim sÝklÝÛÝnda saptanmÝßtÝr (Tablo 7).

Dikim
SÝklÝÛÝ
(adet/m2)

Ortalama ‚i•ekli
Toplam ‚i•ekli
SŸrgŸn Boyu
SŸrgŸn SayÝsÝ
(cm)
(adet/bitki) (adet/m2)

Toplam ‚i•ekli SŸrgŸn
Yaß AÛÝrlÝÛÝ
(kg/bitki)
(kg/m2)

Dikim sÝklÝklarÝnÝn artÝßÝyla •i•ekli sŸrgŸn baßÝna ve
•i•ekli sŸrgŸn yaß aÛÝrlÝÛÝnÝn her bir kilogramÝ i•in
harcanan enerji miktarlarÝnÝn azalmÝßtÝr (Tablo 7). 4
Ÿretim sezonu boyunca 40 cm ye 40 cm Ÿ•gen dikim
sistemiyle 6,80 bitki/m2 sÝklÝÛÝnda dikilen bitkilerde •i•ekli
sŸrgŸn baßÝna 21,3 Wh ve •i•ekli sŸrgŸn yaß aÛÝrlÝÛÝnÝn
her kilogramÝ i•in ise 220,7 Wh enerji harcanÝrken, bu
deÛerler 80 cm ye 80 cm Ÿ•gen dikim sistemiyle 1,70
bitki/m2 sÝklÝÛÝnda dikilen bitkilerde 63,8 Wh ve 528,9
Wh'a yŸkselmißtir.

Sonu•
Bu •alÝßmadan elde edilen sonu•lar, seyrek dikimlerde
bitki baßÝna •i•ekli sŸrgŸn sayÝsÝ ile bitki baßÝna •i•ekli
sŸrgŸn yaß aÛÝrlÝklarÝnÝn sÝk dikimlere gšre daha yŸksek
olduÛunu gšstermißtir. Bunun aksine, dikim sÝklÝÛÝnÝn
artÝßÝyla •i•ek sapÝ uzunluÛu, birim alandan elde dilen
•i•ekli sŸrgŸn sayÝsÝ ve •i•ekli sŸrgŸn yaß aÛÝrlÝklarÝ
artmÝß, buna baÛlÝ olarak da •i•ekli sŸrgŸn baßÝna ve
•i•ekli sŸrgŸn yaß aÛÝrlÝÛÝnÝn her bir kilogramÝ i•in
harcanan enerji miktarlarÝ azalmÝß, baßka bir ifade ile sÝk
dikimler aydÝnlatma enerjisinin daha verimli
kullanÝlmasÝna fÝrsat vermißtir. Sonu• olarak kaynaklarca
seyrek dikimler šnerilmiß olmasÝna karßÝn (6,7,8,9,),
Akdeniz Bšlgesi kÝyÝ kesimi ve ÝsÝtmasÝz plastik sera
2
koßullarÝnda Ÿ•gen dikim sistemiyle 6,80 bitki/m ile 3,03
2
bitki/m arasÝndaki dikim sÝklÝklarÝnÝn Gypsophila
paniculata L. 'Perfacta' i•in daha uygun ve šnerilebilir
yšntemler olduklarÝ saptanmÝßtÝr.

Toplam DeÛerlere Gšre
Enerji KullanÝm Verimi
(Wh/adet)
(Wh/kg)

6,80

114,3 a(z)

57,8 c

420,7 a

6,0 c

40,5 a

21,3 c

220,7 c

3,03

110,8 b

70,3 b

214,5 b

7,3 b

22,1 b

41,8 b

404,3 b

1,70

103,8 c

82,5 a

140,1 c

9,9 a

16,9 c

63,8 a

528,9 a

1,67

102,9 c

87,2 a

145,4 c

10,7 a

17,9 c

61,7 a

499,4 a

**(y)

***

***

***

***

***

***

…nemlilik

Tablo 7.

Dikim SÝklÝÛÝnÝn BazÝ Verim ve
Kalite Kriterlerinin Ortalama ve
Toplam DeÛerleri ile AydÝnlatma
Enerjisinin Verimli KullanÝmÝna
Etkisi.

(z): SNK testine gšre %5 šnem dŸzeyinde farklÝ ortalamalar ayrÝ harflerle gšsterilmißtir.
(y): **, ***: %1 ve %0,1 dŸzeyinde šnemli
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